**ИНОСТРАННЫЯ СОБЫТIЯ.**

Вопросъ о пароходѣ “Виргинiй” уже конченъ. Пo крайней мѣрѣ окончательно устранена кровавая развязка его. Войны между Coединенными Штатами и Испанiею не можетъ быть. Телеграммою отъ 5 (17) декабря изъ Мадрида извѣщаютъ: Кастеляръ увѣдомилъ сѣвеpo–американскаго посланника Сайкльза что “Виргинiй” и оставшiеся въ живыхъ сѣверо–американцы выданы правительству Соединенныхъ Штатовъ. О томъ же получена изъ Нью–Iорка, 6 (18) декабря, телеграмма, въ коей говорится: по офицiальнымъ извѣстiямъ, пароходъ “Виргинiй” выданъ Соединеннымъ Штатамъ и прибылъ въ Тортугасъ; плѣнные сѣверо–американцы также выданы.

Подобнымъ исходомъ дѣла какъ правительство Соединенныхъ Штатовъ, такъ и правитель Испанiи доказали мipy что благоразумiе, политическiй тактъ и умѣренность людей, поставленныхъ судьбою во главѣ народовъ, и въ наше время не утратили своего благодѣтельнаго влiянiя для того чтобы предотвращать всѣ ужасы такъ называемыхъ *кровавыхъ* международныхъ столкновенiй. А то въ послѣднiя времена искусные политическiе игроки (какъ, напр., Бисмаркъ, Наполеонъ III и др.) старались популяризировать ту идею, что будто въ такихъ “столкновенiяхъ” и истребленiи, въ какихъ нибудь три недѣли, сотенъ–тысячъ людей они, игроки, лишь скромные и пассивные исполнители воли народа или “вооруженной нацiи”...

Въ самомъ дѣлѣ, еще такъ недавно въ Соединенныхъ Штатахъ, на островѣ Кубѣ и въ Испанiи политическiя страсти въ массахъ народа были возбуждены до послѣдней степени. Съ той и съ другой стороны ничего нельзя было слышать кромѣ призыва *къ* *войнѣ!* Носились слухи что даже флотъ отступившейся отъ своего отечества Картагены изъявлялъ намѣренiе сдаться ненавистному ему мадридскому республиканскому правительству[[1]](#footnote-1)\*), съ тѣмъ только чтобы *общими* *силами* отстаивать достоянiе отечества (Кубу) передъ грознымъ врагомъ... Между тѣмъ, благодаря истинному пониманiю положенiя дѣлъ со стороны Гранта и Кастеляра и взаимнымъ ихъ уступкамъ, грозный вопросъ разрѣшился самымъ мирнымъ образомъ.

Неизвѣстно что скажутъ о такой политикѣ Кастеляра испанскiе кортесы, передъ которыми диктаторъ обязанъ въ скоромъ времени дать отчетъ въ своей дѣятельности. Вашингтонская же палата депутатовъ (тел. 1 (13) декабря), при обсужденiи политики Гранта по вопросу объ островѣ Кубѣ, одобрила ее съ большимъ сочувствiемъ...

Исходъ процесса Базена совсѣмъ затмилъ всѣ другiя политическiя событiя въ Европѣ. Вся печать, какъ иностранная, такъ и наша не перестаетъ ежедневно наполнять свои столбцы описанiями подробностей развязки процесса, дальнѣйшихъ происшествiй, слѣдовавшихъ за нимъ и, наконецъ, впечатлѣнiй, какое произвела развязка на общественное мнѣнiе.

Вслѣдъ за объявленiемъ смертнаго приговора Базену, этотъ послѣднiй написалъ два благодарственныя письма: одно къ президенту республики маршалу Макъ–Магону, который, по словамъ французскихъ газетъ, прослезился при первомъ извѣстiи объ участи его сослуживца — начальника и товарища по пораженiямъ, а другое защитнику своему Лашо. Bъ первомъ письмѣ осужденный говоритъ что вѣроятно Макъ–Магонъ припомнилъ время, когда оба они вмѣстѣ служили отечеству, высказываетъ опасенiе насчетъ того, не одержало–ли его сердце верхъ надъ политическими требованiями, и прибавляетъ что готовъ бы умереть безъ сожалѣнiя, такъ какъ просьба о помилованiи, поданная его судьями, возстановляетъ его честь («venge mon honneur»). Во второмъ же письмѣ онъ, между прочимъ, говоритъ, что не требуетъ кассацiи приговора, — уже не надѣется на человѣческiй судъ, что если высочайшее краснорѣчiе Лашо, почерпнутое изъ чувства истины и благороднаго его сердца, не могло убѣдить судей въ его невинности, то изъ этого слѣдуетъ что ихъ вовсе нельзя убѣдить, такъ какъ защитникъ “своею чудною рѣчью превзошелъ всякiя человѣческiя усилiя”...

До сихъ поръ еще невозможно съ точностью опредѣлить впечатлѣнiе, произведенное на общественное мнѣнiе какъ во Францiи, такъ и въ другихъ странахъ — приговоромъ и “помилованiемъ” со стороны не вполнѣ компетентной для этого власти. Въ парижскихъ корреспонденцiяхъ, по большей части, передается что массы французскаго народа повсюду встрѣтили приговоръ съ криками “браво! такъ ему и надо!” А помилованiе — далеко несочувственно. Что касается до печати, то повсемѣстно (и у насъ тоже), за исключенiемъ нѣмецкой, которая во всѣхъ отношенiяхъ защищаетъ Базена, приговоръ и помилованiе встрѣчены сдержанно. Особенно же помилованiе... Только бонапартистскiе органы выходятъ изъ себя по поводу процесса и приговора (осудившаго наполеоновскую политику) и вмѣстѣ съ нѣкоторыми крайними легитимистами настаиваютъ на возбужденiи процессовъ противъ правительства 4 сентября и даже указываютъ на другiя капитуляцiи, кромѣ седанской.

Бонапартистская печать однако этимъ не удовольствуется и вступаетъ въ открытое столкновенiе съ орлеанскою. Вслѣдъ за окончанiемъ процесса, предсѣдатель суда, герцогъ Омальскiй, обратился къ президенту Нацiональнаго Собранiя съ просьбою о продленiи отпуска для того чтобы “принять командованie военнымъ округомъ въ Безансонѣ, послѣ такой прискорбной его обязанности” въ процессѣ. Пo этому поводу бонапартисты рѣшаются сдѣлать правительству запросъ, на основанiи недавняго закона, по которому депутаты не могутъ получать повышенiй по службѣ во время исполненiя депутатскихъ обязанностей. Съ другой стороны орлеанскiе органы намѣрены сдѣлать запросъ по поводу неуваженiя къ военному суду, которое проявляется въ отзывахъ газетъ о герцогѣ Омальскомъ послѣ приговора и помилованiя...

Впрочемъ Базенъ нашелъ защитника не въ одномъ только бонапартисткомъ лагерѣ. Тьеръ уже посѣтилъ его. И, по увѣренiю «Liberté», написалъ Макъ–Магону, причемъ ходатайствуетъ за осужденнаго и говоритъ что всегда считалъ его невиннымъ...

Во всякомъ случаѣ нетолько президентъ республики Макъ–Магонъ во всей этой исторiи теряетъ свою и безъ того незначительную репутацiю, но и самъ герцогъ Омальскiй, прiобрѣвшiй было всеобщее сочувствiе искуснымъ веденiемъ процесса въ началѣ. Приверженцы Базена возмущены приговоромъ и тѣмъ что герцогъ подъ конецъ процесса, вопреки судейскому безпристрастiю и обязанностямъ предсѣдателя суда, высказывалъ свое личное мнѣнiе о разныхъ обстоятельствахъ процесса и тѣмъ подалъ нѣсколько поводовъ для кассацiи, за что и ухватился было Лашо. А общественное мнѣнiе, повидимому, встрѣтило довольно холодно слишкомъ горячее ходатайство герцога о помилованiи, — тѣмъ болѣе, что еще наканунѣ приговора герцогъ, на вечерѣ у княгини Трубецкой, сказалъ что не смотря на утвердительный приговоръ, нужный для удовлетворенiя правосудiя, будетъ и единодушное ходатайство о помилованiи...

Между тѣмъ какъ монархистское большинство Нацiональнаго Собранiя одерживало мелкiя побѣды надъ республиканскимъ меньшинствомъ по разнымъ незначительнымъ вопросамъ, а коммиссiя тридцати приступила къ составленiю избирательнаго закона, имѣющаго цѣлiю ограничить всеобщее избирательное право; между тѣмъ какъ муниципальная коммиссiя старалась провести изобрѣтенный “правительствомъ борьбы” муниципальный законъ, направленный къ тому же самому и уничтоженiю общиннаго начала, изъ департаментовъ получены тѣмъ временемъ свѣденiя о результатахъ дополнительныхъ выборовъ депутатовъ въ Нацiональномъ Собранiи, производившихся 2–го (14–го) декабря. Оказывается что значительнымъ большинствомъ избраны четыре республиканца. Республиканецъ Кальмонъ, избранный въ департаментѣ Сены и Оазы, получилъ 42,445 голосовъ, тогда какъ его противникъ, консерваторъ, 27,331 голосъ; Свине, республиканецъ, въ финистерскомъ департаментѣ получилъ 44,084 голосъ противъ 10,694 голосовъ своего консервативнаго (макъ–мaгониста, какъ онъ себя назвалъ) соперника; а радикальные депутаты, Марку и Боннель, въ департаментѣ Оазы, одержали верхъ надъ своими противниками вдвое большимъ количествомъ голосовъ (29,762 и 29,756 противъ 14,000 и 13,000).

Такой исходъ выборовъ произвелъ немалое замѣшательство въ монархическихъ группахъ. И они намѣрены сдѣлать правительству грозный запросъ относительно его безучастнаго будто–бы отношенiя къ угрожаюшимъ общественному порядку выборамъ. Впрочемь телеграммою отъ 3 (15) декабря извѣщено что бонапартистъ Гентiенсъ сдѣлалъ уже запросъ правительству “объ очевидной опасности частныхъ выборовъ въ депутаты Собранiя и о томъ, намѣрено ли оно по прежнему назначать эти выборы”. Но обсужденie этого запроса отложено до утвержденiя бюджета на 1874 г.

Изъ Дрездена, отъ 3–го (15–го) декабря, получено по телеграфу извѣстiе что тамъ, въ тотъ же день, скончалась вдовствующая королева Елисавета Прусская. Покойная королева родилась 13 ноября 1801 года. А телеграмою отъ 7 (19) дек., изъ Бepлина извѣщаютъ что императоръ Вильгельмъ уже три дня болѣнъ насморкомъ и катарромъ дыхательнаго горла и что болѣзнь эта требуетъ большой осторожности, хотя въ состоянiи больнаго вообще незамѣтно никакихъ неблагопрiятныхъ перемѣнъ.

В. П–чъ.

1. \*) Извѣстно что ненависть картагенскихъ инсургентовъ къ мадридскому республиканскому правительству столь сильна что они изъявляли намѣренiе скорѣй соединиться съ карлистскими шайками, чѣмъ съ существующимъ правительствомъ. [↑](#footnote-ref-1)